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              PURPOUSE: • Show the repeatability of the obtaining of data intraobserver, for the 
frequencies that favour the path of the information for the channel T (opponent Red-Green) and that 
it modulates with frequencies space-temporal 0.5 cfd/ 2 Hz. 
             METHODS: A single eye of 20 individuals with 30 ± 10 years were tested,  
with visual acuity > 20/25. We took 20 patients without pathologies. All patients were wearing their 
correction if they needed it. 
 The data were studied with stadistical programs to show their normality and repeatability. 
The visual fields sensitive measures were made with the ATD perimeter; for the spatial frequencies 
of 0.5 cfd and the temporal frequency was 2 Hz. We took these measures for visual channel T 
(chromatic Red-Green)  
The advantage of the ATD perimeter, with regard to the other kinds of perimeters, 
is that you can analyze the CSF in 21 different points of retina (including fovea), in the three visual 
channels (A, T and D). 
           RESULTS AND CONCLUSIONS: We finally verify repeatibility intraobserver, we have 
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            PRÒLEG 
En aquest estudi avaluarem la repetibilitat de les mesures preses amb el campímetre ATD de 
doble modulació, utilitzant estímuls espai-temporals modulats en la direcció cardinal del canal 
Roig-Verd (T-0.5 cpg /2 Hz), que afavoreixen les respostes del canal parvocel.lular. Es realitzarà un 
estudi intraobservador comparant 3 mesures repetides pel mateix observador i supervisades pel 
mateix clínic (l’autora) . 
Aquest treball forma part dels estudis de validació desenvolupats pel grup de investigació 
que ha dissenyat el campímetre ATD de doble modulació (Grup de Visió de la Universitat de 
Valencia), un prototipus de campímetre de sensibilitat al contrast espai-temporal , amb patents US 
7.641.344 B2 i ES 2246174 desenvolupat amb la col·laboració de l’empresa INDO i el Institut 
Català de la Retina (ICR) i que compta amb la finançament  provinent dels projectes PTR 1995-























            5. CONCLUSIONS  
Hem disenyat un estudi amb 20 subjectes normals, als que se’ls ha realitzat tres 
campimetries en el canal T Roig-Verd, sota la supervisió d’un mateix clínic A.  
Respecte la repetibilitat intraobservador (mateix pacient, mateix clínic) hem 
comprovat,mitjançant l’estudi estadístic, que les mesures són repetibles per al canal Roig-Verd. 
 
5. CONCLUSIONS  
           We have designed an study with 20 normal subjects, to those that has realised them three 
perymetries in the T Red-Green channel, under the supervision of a same clinical A.  
Respect the repeatibility intraobserver (same patient, same clinical) we have checked,by means of 
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